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ABSTRAKT

Mund të themi që termi zhvillim ekonomik ka qenë gjithmonë prezent gjatë viteve. Që nga shekujt
e lashtë rritja dhe zhvillimi ekonomik i vendeve ka qenë objektivi kryesor. Ku edhe atëherë kanë
dominuar problemet e tilla si papunësia, pabarazia, varfëria etj.
Kur bëhet fjalë për zhvillimin ekonomik të një vendi pasojnë pyetjet e tilla si: Çfarë ka ndodhur
me varfërinë? Çfarë ka ndodhur me pabarazinë? Çfarë ka ndodhur me papunësinë? Nëse këto të
trijat kanë pasur rënie atëherë mund të themi padyshim që kjo ka qenë një periudhë zhvillimi i
vendit, në fjalë në të kundërten do të ishte e çuditshme të përdoret termi “zhvillim”.
Mirëpo, cilat janë ato pengesa me të cilat ballafaqohet një vend gjatë procesit të zhvillimit?
Ky punim diplome trajton pikërisht pengesat me të cilat ballafaqohet një vend, përkatësisht Kosova
drejt rrugës së zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik. Arsyeja e zgjedhjes së kësaj teme është për
shkak të rëndësisë që ka zhvillimi dhe rritja ekonomike e vendeve, pavarësisht rëndësisë që ka,
Kosova edhe pas zhvillimit të dukshëm që ka pasur pas kohës së luftës ende nuk është vend i
zhvilluar dhe përballët me vështirësi të ndryshme.
Si rezultat i kësaj, ne kemi vendosur të bëjmë një studim lidhur më këtë çështje dhe objektivat të
cilat pretendohen të arrihen me këtë punim janë:
-

Identifikimi i pengesave me të cilat ballafaqohet Kosova në procesin e zhvillimit

-

Identifikimin e faktoreve e ndryshem që ndikojnë në zhvillimin e saj si dhe masat e
ndryshme që mund të përdoren që të tejkalohen këto probleme

Për të arritur që t’i përgjigjemi pyetjeve të këtij studimi, është bërë shqyrtimi i literatures duke
analizuar detajisht të dhënat nga dokumentet zyrtare për Kosoven si dhe është realizur një intervistë
e cila ka ndihmuar që të arrihen konkluzione lidhur me rastin e Kosoves.
Pas analizës së të dhënave janë arritur edhe rezultatet kështu duke ardhur në një përfundim që
Kosova ka përqindjen më të lartë të papunësisë në rajon, mbretëron varfëria dhe pabarazia si dhe
janë identifikuar pengesat e ndryshme me të cilat ballafaqohet.
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1

HYRJE

1.1

Prapavija

Çfarë është zhvillimi ekonomik? Më shumë se rritje. Ne presim nga ekonomitë që të kenë rritje, mirëpo
ka dallime të mëdha në përvojat e rritjes së vendeve. Disa vende kanë qenë të varfëra për një kohë
shumë të gjatë, ndërsa të tjerë vende kanë bërë hapa të shpejtë në periudha të shkurtra kohore. Cilat
vende janë më të zhvilluara dhe cilat më pak? Vendet e ndryshme kanë edhe prioritete të ndryshme në
politikat e zhvillimit. Por për të krahasuar nivelet e tyre të zhvillimit duhet kuptuar së pari termin
zhvillim dhe se çfarë është e supozuar që të arrihet. Ka disa mënyra për të vlerësuar zhvillimin, nga
indeksi i zhvillimit njerëzor i një vendi, barazia në të ardhurat, norma e papunësisë, të ardhurat
kombëtare bruto për kokë banori (GNI), indeksi i lumturisë, përqindja e lindjeve, dendësia e
popullësisë, shkalla e vdekjeve foshnjore etj.Të gjitha këto mund të shërbejnë për klasifikimin e
vendeve sipas zhvillimit të tyre ekonomik.
Të gjitha këto pikëpytje më lartë në lidhje me zhvillimin ekonomik do të trajtohen si tema e këtij
punimi, me theks të veçantë për Kosoven.
Punimi duke përfshirë hyrjen ndahet në këto pjesë:
-

Shqyrtimi i literatures; që përfshin historikun, nocionet e ekonomisë, ndarjet e vendeve
sipas ekonomisë së tyre, karakteristika dhe faktorë të ndryshëm nga autorë të ndryshëm,

-

Deklarimin e problemit; që tregon problemin dhe arsyejet e zgjedhjes së kësaj teme,

-

Metodologjinë; ku tregon mënyren e rrjedhes së hulumtimit, metodat e përdorura për
realizimin e këtij punimi,

-

Rezultatet; ku paraqiten të gjitha rezultatet pas realizimit të hulumtimit,

-

Konkluzionet; që përfshin një pasqyrë e të gjitha gjetjeve gjatë hulumtimit.

-

Rekomandimet; sugjerimet e ndryshme në lidhje me përmirësimin e problemit hulumtues.
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1.2

Qëllimi i studimit

Qëllimi i këtij studimi është:
-

Të kuptuarit e konceptit zhvillim ekonomik

-

Klasifikimi i vendeve sipas zhvillimit ekonomik të tyre

-

Identifikimi i faktoreve që ndikojnë në zhvillim ekonomik të Kosovës dhe vendeve të tjera

-

Përcaktimi i masave dhe strategjive që duhet të ndërmarrë një vend, përkatësisht Kosova
që të ketë zhvillim.

1.3

Pyetjet kërkimore
-

Pyetja kërkimore 1: Përse Kosova është vend në tranzicion?

-

Pyetja kërkimore 2: Cilat janë pengesat e zhvillimit ekonomik të Kosovës ?

-

Pyetja kërkimore 3: Çfarë masa duhet të ndërrmarrë Kosova që të jetë e suksesshme në
zhvillimin ekonomik?

2

2

SHQYRTIM LITERATURE

Definicioni i ekonomisë
Disa prej definicioneve më të rëndësishme të ekonomisë janë nga autorët kryesorë të ekonomisë
si: Adam Smith, Alfred Marshall, Samuelson etj.
Adam Smith përkufizoj ekonominë si në vijim: “Ekonomia është shkenca e pasurisë”.
Alfred Marshall shkruajti një liber “Parimet e Ekonomisë” në vitin 1890. Në të, ai përkufizoj
ekonominë si “Një studim i njerëzimit në biznesin e zakonshëm të jetës”.
Përkufizimi i Samuelson është i njohur si një përkufizim modern i ekonomisë. Sipas tij,
“Ekonomia është një shkencë shoqërore kryesisht e shqetësuar me mënyrën se si shoqëria zgjedh
për të punësuar burimet e saja, të cilat kanë përdorime alternative, për të prodhuar mallra dhe
shërbime për konsum në të tashmen dhe në të ardhmen” (M.R Gopal, 2007).
Definicioni i zhvillimit ekonomik
Zhvillimi mund të shihet…si një process i zgjerimit të lirive reale që njerëzit gëzojnë (Amarta
Sen). Zhvillimi ekonomik është një rritje e kushteve të jetesës, përmirësimi i vetë-besimit të
nevojshëm të qytetarëve dhe një shoqëri e lirë dhe e drejtë (Michael Todaro).
Sipas Michael Todaro, zhvillimi ekonomik duhet të jetë i konceptuar si një proces shumëdimensional që përfshin ndryshime të mëdha në strukturat shoqërore, qëndrimet e njerëzve,
institucionet kombëtare, në strukturen socio-ekonomike të vendit. Përfshin çka bën rritja
ekonomike për jetën e qenieve njerëzore, të qenurit të shëndetshëm, të mire-ushqyer, të
shkolluar, të punësuar, përfshin gjëra si ose barazia, ulja e varfërisë, shëndetësia, arsimi, liria, një
mjedis të sigurt dhe të që qëndrueshëm (Koro,2014).
Zhvillimi ekonomik nënkupton një rritje në prodhimin e mallrave dhe shërbimeve në ekonomi.
Është më i rëndësishëm se sa rritja ekonomike, sepse zhvillimi ekonomik është proces më
gjithëpërfshirës (Kindle Berger).
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2.1

Evoluimi i zhvillimit ekonomik gjatë viteve

Në vitin 1972, thuhej se zhvillimi ekonomik do të thotë modernizëm, dhe modernizmi do të thotë
transformim i qenieve njerëzore. Zhvillimi është një objektiv dhe zhvillimi është një proces për të
sjellë një ndryshim themelor në qëndrimet ndaj jetës dhe punës, dhe në institucionet sociale,
kulturore dhe politike (Streeten, 1972).
Nga një perspektivë historike, ekonomistët nga shekulli 17 deri 19 ishin praktikisht ekonomistë të
zhvillimit të shqetësuar rreth çështjeve si politika ekonomike e prodhimit dhe shpërndarjes, dhe
tregtia me vendet e tjera. Shpesh ata shkruanin rreth vendeve në zhvillim (në shumë raste, Britania
e Madhe) duke kaluar nëpër një procesi të transformimit industrial. Pastaj, në 100 vitet para Luftës
së Dytë Botërore, zhvillimi ekonomik mori formën e argumenteve proteksioniste për
industrializimin. Merkantilistët janë shprehur se e vetmja mënyrë për kombin për të krijuar pasuri
është nxitja e eksportit dhe zvogëlimin e importit.
Para përfundimit të luftës së dytë botërore në 1945, ekonomistët ishin tashmë duke marrë përsipër
strategjitë të cilat mund ta rindërtojnë ekonominë e shkatërruar nga lufta. Shpesh plani është marrë
si një dokument i definimit të qëllimit/objektivit dhe veprimet që duhet të ndërmirren për të arritur
një objektiv. Që është e kundërta me një plan në një ekonomi socialiste, në të cilen tregu është i
varur dhe pytjet themelore në ekonomi janë: Çfarë të prodhojmë? si ta prodhojmë? dhe për kë
është prodhimi? Një shembull i mirë është Plani Marshall i inicuar nga SHBA-të pas Luftës së
Dytë Botërore për të siguruar burimet e nevojshme për rindërtimin e Ekonomive evropiane të
shkatërruara nga lufta. Qeveria franceze ishte e njohur për përdorimin e planeve për të udhëhequr
zhvillimin ekonomik. Ekonomitë në zhvillim duke kërkuar ndihmë financiare nga Banka Botërore
janë detyruar të paraqesin kërkesën e tyre me planin zhvillimor me zë që tregon se si fondet janë
duke u përdorur. Kanë qenë më shumë se 500 plane për zhvillim ekonomik të regjistruara në
Bankën Botërore, këto plane për zhvillime ekonomike kanë qenë shpesh të mbështetura nga
propozimet apo njohuritë e modeleve të planifikimit të ekonomistëve të zhvillimit (Heng, 2015).
Gjatë viteve të 50, rritja ekonomike ka qenë objektivi kryesor në vendet e reja të pavarura më pak
të zhvilluara. Është besuar që përmes rritjes ekonomike dhe modernizimit, dualizmi dhe të ardhurat
dhe pabarazitë sociale do të eliminohen. Disa nga objektiva e tjera ishin rritja e GNP-së dhe
investimeve në infrastrukturë, industrializmi u konceptua si burim i rritjes.
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Gjatë viteve të 60, ka dominuar teoria e ekonomisë dualiste, përderisa doktrina e zhvillimit në vitet
e 50 ka njohur ekzistencen e pjesës së prapambetur të ekonomisë duke plotësuar sektorin modern,
kishte mungesë të kornizës dualistike për të shpjeguar rolet reciproke të dy sektoreve në procesin
e zhvillimit (Thorbecke).
Zhvillimi ekonomik si një proces transformimi është tema kryesore e modeleve të Lewis (1954)
dhe Fei dhe Ranis (1964). Në modelin e Lewis-Fei-Ranis, shpesh i quajtur modeli e ekonomisë
dualiste, rritja ekonomike ndodh përshkak të rritjes së madhësisë së sektorit industrial, e cila
akumulon kapital. Rritja pritet të ndez një cikël të pabalancuar, por virtuoz të rritjes. Sa më i
sofistikuar që u bë modeli i ekonomisë duale, ndërvarësia midis funksioneve që sektorët industrial
modern dhe të prapambetur bujqësore duhet të kryejnë gjatë procesit të rritjes ishte e njohur
gjithnjë e më shumë (Fei dhe Ranis 1964).
Pra, një ndryshim gradual ndodhi në lidhje me rolin e bujqësisë në zhvillim ku në vend se të pasurit
parasysh bujqësinë si një sektor pasiv ajo filloi të bëhej e dukshme dhe roli i saj si një furnizues i
burimeve duke qenë partner aktiv dhe i barabartë me industrinë moderne. Gjithashtu çështja e
rritjes së “balancuar” dhe pabalancuar ka qenë mjaft shumë e diskutuar gjatë viteve 60. Kontribut
tjetër me rëndësi ka pasur të bëjë me sektorin ndërsektorial dhe modeli i rritjes ekonomike. Një
objektiv kyç ka qenë rritja e GNP-së dhe problemi i papunësisë.
Gjatë viteve të 70, problemet e mëdha të zhvillimit që u bënë akute dhe nuk kanë mundur të
injorohen gjatë kësaj periudhe mund të përmblidhen si; Rritja e nivelit të papunësisë në një numër
të madh të vendeve të zhvilluara, tendenca për shpërndarjen e të ardhurave brenda vendeve që janë
bërë më të pabarabarta ose, të pakten që kanë mbetur të pabarabartë si në periudhën e
menjëhershme pas Luftes së Dytë Botërore, mbajtja e një numri shumë të madh, dhe madje në
rritje, të individëve në gjendje të varfërisë, vazhdimi dhe përshpejtimi i migrimit rural-urban etj.
Si pasojë e këtyre problemeve të ndërlidhura ngushtë një shpërndarje më të barabartë e të
ardhurave, në veçanti reduktimi i varfërisë absolute, i është dhënë një rëndësi shumë më e madhe
e shumicës së vendeve në zhvillim si funksion më preferencial në krahasim me objektivin e rritjes
aggregate për vete. Ky reduktim i varfërisë absolute do të arrihet përmes rritjes së mundësive të
punësimit në sektorët tradicional, kështu duke përmirësuar standardet e jetesës të të varfëreve
(Thorbecke).
Gjatë viteve të 80, disa ngjarje, duke përfshirë një ngarkesë të borxhit të huaj jashtëzakonisht të
rëndë- duke reflektuar efektet kumulative të dekadave të huamarrjes dhe rritjen e bilancit të
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pagesave dhe deficitet buxhetore në pjesën më të madhe të botës në zhvillim- të kombinuara me
norma të larta interesi dhe një recesion në vendet kreditore ka ndryshuar rrënjësisht zhvillimin dhe
ambientin në fillim të viteve tetëdhjetë.
Madhësia e krizës së borxhit ishte e tillë që, për një kohë, ishtë në pikëpytje mbijetesa e sistemit
financiar ndërkombëtar. Papritmas, arritja e jashtme (bilanci i pagesave) e ekuilibrit dhe e
brendshme (buxheti) e ekuilibrit u bënë objektivat mbizotëruese dhe kushtet e nevojshme për
restaurimin e rritjes ekonomike dhe zbutjen e varfërisë. Kriza e borxhit konvertoj vitet e tetëdhjeta
në “Dekadën e humbur të zhvillimit” (Thorbecke).
Gjatë viteve të 90, stabilizimi dhe rregullimi ishin ende objektiva dominuese. Përderisa shumica e
vendeve të Amerikës Latine (dhe disa vende të Azisë së prekur nga kriza e borxhit) kishin kaluar
nëpër një procesi të rregullimit të dhimbshëm dhe ishin kthyer në rrugën e rritjes, situate e
përgjithshme ishte ende një prej stagtimit-kryesisht i shkaktuar nga qeverisja e dobët në Afrikën
sub-saharane dhe shumica e ekonomive në tranzicion në Evropën Lindore. Po bëhej gjithnjë e më
e qartë për zhvillimin e komunitetit që ndryshimet fundamentale dhe të thella institucionale për të
reduktuar korrupsionin dhe për të lehtësuar një tranzicion të sukseshëm nga socializimi dhe
drejtimi i ekonomive në ekonomi të tregut ishin një parakusht për rregullimin e suksesshëm dhe
një rifillim i zhvillimit në Evropën Lindore dhe Afrikën sahariane.
Gjatë dekadës aktuale (2000- deri më tani), është thënë me disa justifikime që komuniteti i
zhvillimit ka mbetur pa “ide të mëdha” në fillim të këtij mijëvjeçari të ri.
Mund të themi se vitet e fundit janë shënuar nga një rivlerësim kritik dhe forcimi i koncepteve dhe
teknikave të mëparshme krahasuar me formulimin e ideve krejt të reja.
Figura 4 përmbledh karakteristikat kryesore të zhvillimit në këtë dekadë. Ndoshta kontributi më i
rëndësishëm në këtë dekadë është një teknikë dhe jo një teori, domethënë përdorimin e
eksperimenteve të randomizuara dhe kontrolluara në vlerësimin e efektivitetit të zhvillimit (Duflo
dhe Kremer, 2003).
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Figura 1: Doktrina e zhvillimit gjatë dekades së tashme
Burimi: Erik Thorbecke

Objektivat e zhvillimit të mijëvjeçarit
Një grup prej tetë qëllimeve të miratuara nga Kombet e bashkuara në 2000: Çrrenjosja e varfërisë
ekstreme dhe urisë; arritja universale e arsimit fillor; promovimi i barazisë gjinore dhe fuqizimin
e grave; zvogëlimi i vdekshmërisë së fëmijëve; përmirësimin e shëndetit amënor; luftimi i
HIV/SIDA, malarinë dhe sëmundjet e tjera; siguria e qëndrueshmërisë mjedisore; dhe zhvillimi i
partneritetit global për zhvillim. Qëllimet janë caktuar si caqe specifike që të arrihen deri në vitin
2015 (United Nations, 2000).
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2.2

Objektivat e zhvillimit ekonomik


Rritja e disponueshmërisë dhe zgjerimi i shpërndarjes së mallrave themelore të tilla si
ushqim, strehim, shëndetësi dhe mbrojtje.



Për të zgjeruar gamen e zgjedhjeve ekonomike dhe sociale në dispozicion për individ
dhe kombeve duke i liruar ata nga nënshtrimi dhe varësia jo vetëm në raport me
njerëzit e tjerë dhe shtete-kombe, por edhe të forcave të injorancës dhe mjerimit
njerëzor.



Për të ngritur nivelet e jetesës, duke përfshirë, përveç të ardhurave më të larta,
sigurimin e më shumë vende pune, arsimim më të mirë, dhe vëmendje më të madhe të
vlerave kulturore dhe njerëzore, të cilat do të shërbejnë jo vetëm për të rritur
mirëqenien materiale, por edhe për të gjeneruar vetë-respekt më të madh individual
dhe kombëtar (Todoro dhe Smith, 2005).

2.3

Faktorët që ndikojnë në zhvilim ekonomik
Tabela 1: Llojet e faktorëve që ndikojnë në zhvillimin ekonomik të një vendi
Burimi: Smriti Chand

Faktorët e zhvillimit ekonomik
Faktorët ekonomik:

Faktorët jo-ekonomik:

Formimi i kapitalit,

Resurset humane,

Burimet natyrore,

Liria politike,

Gjendja e tregtisë së jashtme,

Korrupsioni,

Sistemi ekonomik etj.

Organizimi shoqëror,
Dëshira për zhvillim,
Arsimi i përgjithshëm etj.
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2.3.1 Faktorët ekonomik:


Formimi i kapitalit
Roli strategjik i kapitalit në rritjen e nivelit të prodhimit ka qenë tradicionalisht i pranuar
në ekonomi. Tani është pranuar universalisht që një vend që dëshiron të përshpejtojë ritmin
e rritjes, ka zgjedhje, por për të kursyer një normë të lartë të të ardhurave të saj, me qëllim
të ngritjes së nivelit të investimeve. Mbështetja e madhe nga ndihma e huaj është shumë e
rrezikshme, dhe kështu duhet që të shmanget. Ekonomistët pohojnë se mungesa e kapitalit
është pengesa kryesore për rritjen dhe nuk ka plan zhvillimor që do të ketë sukses vetëm
nëse furnizim adekuat të kapitalit është në dispozicion. Sido që të jetë sistemi ekonomik,
një vend nuk mundet të ketë zhvillim ekonomik në qoftë se nuk ka akumuluar një normë
minimale të kapitalit.



Burimet natyrore
Një prej faktorëve kryesor për zhvillim ekonomik janë burimet natyrore, në mesin e
burimeve natyrore janë të përfshira sipërfaqja e tokës dhe cilësia e tokës, sistem të mirë
lumenjsh, minerale dhe burime të naftës etj. Për rritjen ekonomike burimet natyrore me
bollëk janë thelbësore. Një vend me burime natyrore të pamjaftueshme nuk mund të jetë
në pozicion për tu zhvilluar me shpejtësi (Smiriti Chand).
Sipas profesor Lewis, “Një vend i cili konsiderohet i varfër në burime mund të konsiderohet
shumë i pasur në burime për një kohë më vonë, jo vetëm për arsyjen se burimet e panjohura
janë zbuluar, por për shkak të metodave të reja që janë zbuluar për burimet e njohura”.
Japonia është një vend që ka burime natyrore të pamjaftueshme, por është një nga vendet
më të përparuara të botës, sepse ka qenë në gjendje për të zbuluar përdorime të reja për
burimet e kufizuara.
Sipas Lewis, në vendet më pak të zhvilluara, burimet natyrore janë shfrytëzuar, nënshfrytëzohen ose keq-shfrytëzohen. Kjo është një nga arsyet e prapambetjes së tyre. Kjo
është për shkak të prapambetjes ekonomike dhe mungesës së faktorëve teknologjik.
Një vend që ka fuqi punëtore të kualifikuar dhe të edukuar me resurse të pasura natyrale e
qon ekonominë në rrugën e rritjes. Shembujt më të mirë të ekonomive të tilla janë vendet
në zhvilim, siç janë SHBA-të, Mbretëria e Bashkuar, Gjermania dhe Franca. Megjithatë,
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ka vende që kanë pak resurse natyrore, por të ardhura të larta për kokë banori, për këtë
arsye kanë rritje ekonomike (Nitisha).


Gjendja e tregtisë së jashtmë
Teoria klasike e tregtisë është përdorur nga ekonomistët për një kohë të gjatë për të
argumentuar se tregtia në mes vendeve është gjithmonë e dobishme për ta, teoria sugjeron
që momentalisht vendet më pak të zhvilluara duhet të specializohen në prodhimin e
produkteve primare pasi që ato kanë avantazh krahasues të kostos në prodhimin e tyre.
Vendet e zhvilluara në të kundërten, kanë një avantazh krahasues të kostos, në prodhim
duke përfshirë makinat dhe paisjet dhe duhet të jenë në përputhje të specializuar me to.
Tregtia e jashtme ka rezultuar të jetë e dobishme për vendet të cilat kanë qenë në gjendje
për të vendosur industri në një periudhë relativisht të shkurtër. Këto vende heret a vonë
kanë kapur tregjet ndërkombëtare për prodhimet e tyre industriale. Prandaj, një vend në
zhvillim, jo vetëm duhet të përpiqet të bëhet i pavarur në paisjet kapitale, si dhe produktet
e tjera industriale sa më shpejtë të jetë e mundur, por duhet gjithashtu të përpiqet për të
nxitur zhvillimin e industrive të saj në një nivel të tillë të lartë që me kalimin e kohës mallrat
e prodhura zëvendësojnë produktet primare si eksportet kryesore të vendit.



Sistemi ekonomik
Sistemi ekonomik dhe cilësia historike e një vendi gjithashtu vendosin perspektivat e
zhvillimit në masë të madhe. Ka qenë një kohë kur një vend mund të ketë pasur një ekonomi
laissez-faire dhe prapë nuk është përballur me vështirërsi për progres ekonomik. Në ditet e
sotme kemi krejtësisht situate të ndryshme. Vendet duhet gjetur rrugën tyre të zhvillimit,
nuk mund të shpresojnë të kenë progres duke adoptuar një ekonomi laissez faire. Më tej,
këto vende nuk mund të rrisin burimet e nevojshme të kërkuara për zhvillimin ose
nëpërmjet shfrytëzimit kolonial ose me tregtinë e jashtme. Tani kanë vetëm dy zgjedhje
para tyre: (i) mund të ndjekin një rrugë kapitaliste të zhvillimit që do të kërkojë një sistem
efikas të tregut të mbështetur nga një rol racional ndërhyrës të shtetit, (ii) mundësia tjetër
është planifikimi ekonomik (Smiriti Chand).



Teknologjia
Zhvillimi ekonomik ndihmon në rritjen e produktivitetit me sasi të kufizuar të burimeve.
Vendet të cilat kanë punuar në fushën e zhvillimit teknologjik zhvillohen shpejt në
krahasim me vendet që më pak janë fokusuar në zhvillim teknologjik. Shpikjet dhe
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inovacionet reduktojnë kostot e prodhimit dhe shpërndarjes. Progresi teknologjik shërben
për të ndryshuar kushtet e kostos në periudhë afatgjatë; kështu pra ndryshimet teknologjike
luajnë një rol të rëndësishëm në zhvillimin ekonomik (Nitisha).
2.3.2 Faktorët jo-ekonomik në zhvillimin ekonomik:


Resurset njerëzore
Resurset njerëzore janë një faktor i rëndësishem në zhvillimin ekonomik. Njeriu jep fuqi
punëtore për prodhimin dhe në qoftë se në një vend të punës është efikas dhe i aftë,
kapaciteti i tij për të kontribuar në rritijen do të jetë relativisht i lartë. Produktiviteti i
analfabeteve, të pakualifikuar, të sëmurë dhe njerëzit supersiticiozë është përgjithësisht i
ulët dhe ata nuk japin ndonjë shpresë për punë zhvillimore në një vend. Por në rast se
burimet njerëzore mbeten të pashfrytëzuar apo menaxhimi i fuqisë punëtore mbetët i
mangët, të njejtët njerëz që mund të kishin bërë një kontribut pozitiv në aktivitetin e rritjes,
janë një barrë për ekonominë.



Liria politike
Duke shikuar në historinë botërore të kohëve moderne mëson së proceset e zhvillimi dhe
moszhvillimit janë të ndërlidhura dhe kjo është e gabuar që t’i shikojmë ato në izolim. Ne
të gjithë e dimë se vendet në tranzicion si India, Pakistani, Bangladeshi, Sri Lanka,
Malajzia, Kenia dhe disa vende të tjera, të ciat ishin në kolonitë e fundit britanikë, kanë
qenë të lidhura me zhvillimin e Anglisë. Anglia me pakujdesi të rëndë i shfrytëzoj këto
vende mire dhe përvetësoj një pjesë të madhe të tepricës së tyre ekonomike. Dadabhai
Naoroji ka sqaruar me sinqeritet në punën e tij klasike: “Varfëria dhe rregulla Britanike në
Indi” që ikja e pasurisë nga India nën Britanikët ishte shkaku kryesor i rritjes së varfërisë
në Indi gjatë kësaj periudhe.



Korrupsioni
Korrupsioni është i shfrenuar në vendet në zhvillim në nivele të ndryshme dhe vepron si
faktor negativ në procesin e tyre të rritjes. Deri dhe nëse këto vende largojnë korrupsionin
nga sistemi i tyre administrative, është shumë e natyrshme që kapitalistet, tregtar dhe klasat
e tjera të fuqishme ekonomike do të vazhdojnë për të shfrytëzuar burimet kombëtare për
interest e tyre personale. Sistemi rregullator është edhe keqpërdorur shpesh dhe licencat
nuk jepen gjithmonë në bazë të meritës. Arti i evazionit fiskal është përsosur në vendet më
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pak të zhvilluara nga seksione të caktuara të shoqërisë dhe shpesh taksat janë shmangur me
lehtësi e zyrtarëve të qeverisë.


Dëshira për zhvillim
Ritmi i rritjes ekonomike në çdo vend varet në masë të madhe nga dëshira e njerëzve për
zhvillim. Në qoftë se në një vend niveli i vetëdijës është i ulët dhe që shumica e njerëzve
kanë pranuar varfërinë si fatin e tyre, atëhere do të ketë shumë pak shpresë për zhvillim.
Sipas Richard T. Gill, “Çështja është se zhvillimi ekonomik nuk është një proces mekanik;
nuk është thjeshtë shtimi i faktorëve të ndryshëm. Në fund të fundit, është një ndërmarrje
njerëzore. Dhe si të gjitha ndërmarrjet njerëzore, rezultati i saj do të varet në fund në aftësi,
cilësi dhe qëndrimet e njerëzve që marrin përsipër”



Organizimi social
Pjesëmarrja masive në programet e zhvillimit është një parakusht për përshpejtimin e
procesit të rritjes. Megjithatë, njerëzit tregojnë interes në aktivitetin e zhvillimit vetëm kur
ata mendojnë se frytet e rritjes do të shpërndahen në mënyrë të drejtë. Përvojat nga një
nummer vendesh tregojnë së sa herë që organizatat me dëmë shoqëror lejojn disa grupe
elite të përvetësojnë përfitimiet e rritjes, një numër i madh i përgjithsëm i njerëzve krijojnë
apatinë ndaj programeve të zhvillimit të shtetit. Në këto rrethana, është e kot të shpresojmë
që popullata do të marrin pjesë në projektet e zhvillimit të ndërmarra nga shteti. Përvoja e
Indisë gjatë gjithë periudhës së planifikimit të zhvillimit është një rast i tillë. Rritja e
monopoleve në industri dhe koncentrimi i fuqisë ekonomike në sektorin modern është
tashmë një fakt i padiskutueshem. Për më teper, strategjia e re bujqësore është shkas i rritjes
për një klasë të fshatarësisë së pasur duke krijuar pabarazi të përhapura në fshat (Smiriti
Chan).

2.4

Strategjitë e zhvillimit ekonomik

Baza e të gjithë zhvillimit ekonomik është investimi. kur investimet private dështojnë në
përmbushjet e nevojave të komunitetit, investimi publik ose partneritetet private/publike mund të
jenë të nevojshme. Realitetet aktuale dhe sfidat e ardhshme të zhvillimit ekonomik sjellin tri
parimet themelore mbi të cilat duhet të bazohen investimet e zhvillimit ekonomik: eksportet,
produktiviteti dhe të qëndrueshmërisë. Eksportet kanë motivuar shumë aktivitete të zhvillimit
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ekonomik në të kaluaren por kalimi nga një ekonomi e bazuar në shërbime të prodhimit dhe
konkurrenca në rritje globale ka theksuar rëndësinë e produktivitetit. Një ndërgjegjësim në rritje e
nevojës për zhvillimin njerëzor dhe mungesës së burimeve natyrore gjithashtu thekson nevojën
për një qasje të qëndrueshme. Eksportet, produktiviteti, dhe qëndrueshmëria janë tri parimet e
zhvillimit ekonomik - shtyllat që formojnë mbështetjen thelbësore të ngrehinës së zhvillimit
ekonomik. Me shumë investime ose tepër pak në një nga këto tri parime,struktura bëhet e
paqëndrueshme.

Figura 2 : Zhvillimi ekonomik
Burimi: Demchak Victoria, 2013

2.4.1

Investimet dhe zhvillimi ekonomik

Fillimisht, rritja ekonomike mund të jetë e nxitur nga zbulimi i burimeve natyrore. Por, për ta
mbështetur rritjen ekonomike, investimi apo akumulimi i kapitalit nëpërmjet investimeve është një
faktor kritik për të vazhduar zgjerimin e kapacitetit të prodhimit. Në të njëjtën kohë, është e
rëndësishme të sigurohet një nivel adekuat i kursimeve kombëtare sepse kursimet e huaja mund të
jenë të paqëndrueshme dhe të shkaktojnë “ndalesa të papritura”. Zhvillimi ekonomik është i lidhur
ngushtë me investimet. Pasi këto të fundit janë faktori kryesor material i zhvillimit ekonomik dhe
shoqëror të një vendi, krahas faktorëve ekonomik, natyror dhe njerëzor. Zgjerimi i kapaciteteve
prodhuese dhe rritja e prodhimit qëndrojnë në lidhshmëri funksionale me investimet. Nga kjo
13

konstatohet që qëllimet afatgjata apo afatshkurta të zhvilimit ekonomik munden të arrihen përmes
madhësisë dhe struktures përkatëse të investimeve. Pra, investimet paraqesin faktorin më të
rëndësishëm material të zhvillimit ekonomik të çdo vendi (Koro, 2014).

2.5

Ndarja e vendeve sipas zhvillimit ekonomik

Vendet mund të klasifikohen si:
-

Vende të zhvilluara;

-

Vende në zhvillim dhe;

-

Vende në tranzicion.

Në sistemin e klasifikimit të Bankës Botërore, 2010 ekonomitë me një popullësi prej 30,000 janë
të ranguara në nivelin e tyre të të ardhurave bruto nacionale për kokë banori (GNI). Këto ekonomi
pastaj klasifikohen si vende me të ardhura të ulëta, me të ardhura më të ulëta se mesatarja, më të
larta se mesatarja dhe me të ardhura të larta (Banka Botërore).
2.5.1 Definicioni i vendeve të zhvilluara
Vendet e zhvilluara janë vendet të cilat janë zhvilluar në aspektin ekonomik dhe të indrustializimit.
Gjithashtu janë të njohura si vendet e para në botë.
Statisika e Indeksit të Zhvillimit Njerëzor (HDI) rendit vendet në bazë të zhvillimit të tyre. Vendet
të cilat kanë një standard të lartë të jetesës, GDP të lartë, mirëqenia e lartë e fëmijëve, kujdesin
shëndetësor, mjekësi të mirë, transportin, komunikimin dhe aktivitete edukative, banimi dhe jetesa
në kushte më të mira, industrial, infrastruktura dhe progresi teknologjik, të ardhurat për kokë
banori më të larta, etj. Janë të njohur si vende të zhvilluara. Këto vende gjenerojnë më shumë të
ardhura nga sektori i shërbimeve në krahasim me sektorin industrial, pasi që ata kanë një ekonomi
post-industriale.
Disa nga vendet e zhvilluara janë: Australia, Canada, Franca, Gjermania, Italia, Japonia, Zvicra,
SHBA, Suedia, Norvegjia.

Teoritë
 Pol
itik
a
eko
no
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2.5.2

Definicioni i vendeve në zhvillim

Vendet të cilat janë duke kaluar nëpër nivelet fillestare të zhvillimit industrial, së bashku me të
ardhura të ulëta për kokë banori janë të njohura si vendet në zhvillim. Vendet e ne zhvillim varen
nga vendet e zhvilluara, për t’i mbështetur në krijimin e industrive në të gjithë vendin. Vendet në
zhvillim kanë një HDI të ulët dmth vendet nuk gëzojnë mjedis të shëndetshëm dhe të sigurt për të
jetuar, GDP-në e ulët, shkalla e lartë e analfabetizmit, sistemi arsimor i dobët, transportimi,
komunikimi dhe sherbimet mjekësore, borxhi i qeverisë i papërballueshëm, shpërndarja e
pabarabartë e të ardhurave, shkalla e lartë e vdekjeve dhe lindjeve, kushtet e këqija të jetesës, niveli
i lartë i papunësisë dhe varfërisë. Disa nga vendet në zhvillim janë: Kina, Kolumbia, India, Kenya,
Malajzia, Singapori, Sri Lanka, Tajlanda, Turqia, Emiratet e Bashkuara Arabe (Surbhi, 2015).
2.5.3 Vendet e zhvilluara VS. Vendet në zhvillim
Vendet janë të ndara në kategori të ndryshme nga Kombet e Bashkuara, të cilat janë vendet e
zhvilluara, në zhvilim. Sa ka një vend progress mund të shihet nga zhvillimi i suksesshëm i vendit.
Të ardhurat për kokë banori, rritja ekonomike, papunësia dhe norma e rritjes së popullësisë janë
pjesërisht tregues për të matur suksesin e zhvillimit. Vendet e zhvilluara janë vende të cilat kanë
një norme efektive të industrializimit dhe të ardhura personale ndërsa vendet në zhvillim janë
vende të cilat kanë normë të ngadalshme të industrializimit dhe të ardhura të ulëta për kokë banori
(Surbhi, 2015).
Karakteristikat e vendeve të zhvilluara


Mesatarja e të ardhurave për kokë banori në përgjithësi është e lartë



Niveli arsimor i popullësisë me mesatare të lartë



Jetëgjatësia e popullësisë me një mesatare të lartë



Norma e rritjes së popullësisë në vit është relativisht e vogël



Norma e vdekjeve në vit është relativisht e vogël



Aktiviteti ekonomik në shumicen e sektorëve të industrisë si dhe mallrat e eksportit



Pjesa më e madhe e popullësisë jeton në qytete



Niveli realitivisht i lartë i shëndetit të popullësisë etj.
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Karakteristikat e vendeve në zhvillim


Mesatarja e të ardhurave për kokë banori në përgjithësi janë të ulëta



Niveli arsimor i popullësisë i ulët



Jetëgjatësia e popullësisë më një mesatare të ulët



Norma e rritjes së popullësisë është relativisht e lartë



Norma e vdekjeve në vit është relativisht e lartë



Jetesa e popullësisë është përgjithësisht agrare



Eksporti i lëndëve të para, në vend se përbërësit e përpunuara



Pjesa më e madhe e popullësisë jeton në zonat rurale



Niveli i ulët i shëndetit të popullësisë



Norma e lartë e papunësisë (Saltavaris, 2001)

Tabela 2 : Dallimet mes vendeve të zhvilluara dhe në zhvillim,
Burimi: Surbhi S 2015

Vendet e zhvilluara
Niveli i ulët i papunësisë dhe varfërisë

Vendet në zhvillim
Niveli i lartë i papunësisë dhe varfërisë

Shkalla e vdekshmërisë foshnjore, norma e vdekjeve dhe
nataliteti është i ulët ndërsa norma e jetëgjatësisë është e
lartë

Shkalla e lartë e vdekshmërisë foshnjore, e
vdekjeve dhe lindjeve, dhe norma e ulët e
jetëgjatësisë

Kushte të mira të jetesës
Gjeneron më shumë të ardhura nga sektori shërbyes

Kushtë të këqija të jetesës
Gjerneron më shumë të ardhura nga sektori
industrial
Mbështeten në vendet e zhvilluara për rritjen e
tyre.
Shpërndarja e pabarabartë
Të përdorur në mënyrë jo efektive

Rritja e lartë industrial
Shpërndarja e barabartë e të ardhurave
Faktorët e prodhimit të përdorur në mënyrë efektive

2.5.4 Definicioni i ekonomisë në tranzicion

Në një kuptim të gjerë, tranzicioni nënkupton
16



Liberalizimin e aktivitetit ekonomik, çmimet, dhe operacionet e tregut, bashkë me
shpërndarjen e burimeve për përdorimin e tyre më efikas;



Zhvillim indirekt, instrumente të orientuar nga tregu për stabilizim makroekonomik;



Arritjen e menaxhimit efektiv të ndërmarrjes dhe efikasitetin ekonomik, zakonisht
përmes privatizimit;



Imponimi i kufizimeve të forta buxhetore, që ofron stimuj për të përmirësuar
efikasitetin; dhe



Krijimin e një kornize institucionale dhe ligjore për të siguruar të drejtat pronësore,
sundimin e ligjit dhe rregulloret transparente të hyrjes në treg.

Një ekonomi në tranzicion është një ekonomi që ndryshon nga planifikimi qendror në tregje të
lira. Problemt e ekonomive në tranzicion përfshijnë: rritjen e papunësisë, rritjen e inflacionit,
mungesa e ndërmarrësisë dhe aftësive, korrupsioni, mungesa e infrastrukturës, mungesa e një
sistemi të sofistikuar ligjor, pabarazia etj.
Disa nga vendet në tranzicion janë: Kosova, Serbia, Armenia, Ukraina, Montenegro, Kroacia,
Kazakistani etj. (Havrylyshyn dhe Wolf, 1999).

2.5.5 Procesi i tranzicionit
Procesi i tranzicionit kalon nëpër këto stade:


Liberalizimi: procesi i lejimit të shumices së çmimeve të përcaktohen në tregjet e lira dhe
uljen e barrierave tregtare që kishin mbyllur kontaktet me strukturën e çmimeve të
ekonomive të tregut në botë.



Stabilizimi makroekonomik: kryesisht procesi përmes të cilit inflacioni është vënë nën
kontroll dhe ulur me kalimin e kohes, pas “shpërthimit” fillestar të inflacionit të lartë që
vijon nga liberalizimit. Ky process kërkon disiplinë mbi buxhetin e qeverisë dhe rritjen e
parasë dhe të kredisë dhe progresit drejt bilancit të qëndrueshem të pagesave.



Ristrukturimi dhe privatizimi: proceset e krijimit të një sektori financiar funksional dhe
reformimin e ndërmarrjeve në këto ekonomi që t’i bëjnë ata të aftë për te prodhuar mallra
që mund të shiten në tregjet e lira dhe të transferimit të pronësisë tek ta personalisht.
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Reformat ligjore dhe institucionale: këto janë të nevojshme për të ripërcaktuar rolin e shtetit
në këto ekonomi, të vendosë sundimin e ligjit, dhe futjen e politikave konkurruese të
duhura (Fischer dhe Gelb, 1991).

Anët negative që karakterizojnë procesin e tranzicionit
Janë disa probleme që përballen ekonomitë në tranzicion, disa prej tyre janë :


Rritja e shkallës së papunësisë;



Rritja e inflacionit;



Sistemi ligjor jo adekuat;



Pabarazia;



Infrastruktuërn;



Korrupsionin;



Ujla e GDP-së etj. (Economicsonline.com).

Anët positive që karakterizojnë procesin e tranzicionitv:
Aspekti më pozitiv i procesit të tranzicionit është se të gjitha pasojat negative janë vetem të
përkohshme. Përveç kësaj, procesi i tranzicionit gjithashtu sjell avantazhe te ndryshme, të cilat
pritët që të jenë të përhershme, dhe që ndihmojnë për të reduktuar efektet negative, këto janë:

2.6



Rritja e aktiviteteve sipërmarrëse;



Reforma në sis. Insitucional dhe rregullator;



Rritja e investimeve të brendshme dhe të jashtme;



Ndryshimet në mendimet dhe qëndrimet e njerëzve (Svejnar, 2002).
Vendet e zhvilluara

Disa nga vendet më të zhvilluara të lartë përmendura ishin: Suedia, Gjermania, Canada, SHBA,
Holanda, Australia, Norvegjia, Zvicra etj.
Mirëpo, cilat janë arsyejet që këto vende janë të listuara si vende të zhvilluara?
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Indeksi i zhvilimit njerëzor (HDI), përdoret për t’i ranguar vendet sipas nivelit të tyre të zhvillimit
dhe për të krahasuar progresin e zhvillimit të vendeve. HDI rangon vendet në bazë të tri
indikatoreve të zhvillimit: Të ardhurat, shëndeti dhe edukimi. Pra, vendet rangohen në baze të
standardeve të jetesës, mirëqeniës së fëmijëve, kujdesit shëndetësor, mirëqeniës ekonomike dhe
lumturisë së popullësisë.
Në vijim kemi një shembull të vendit me HDI të lartë dhe kështu duke ofruar edhe shpjegimet
adekuate. Norvegjia, është një vend shumë i zhvilluar dhe rangohet në top 30 sa i përket GDP-së
botërore dhe GDP-së për kokë banori renditet e 10. Është një monarki kushtetuese parlamentare
me standardet e arsimit jashtëzakonisht të larta dhe një shkallë shumë të ulët të papunësisë dhe
varfërisë, dhe me një jetëgjatësi prej 80.2 vjet. Norvegjia ishtë një anëtare e rëndësishme e NATOs, por refuzoi bashkimin me BE, por vazhdon të ketë marrëdhënie të mira me vendet fqinje. Është
gjithashtu anëtare themeluese dhe donator i madh në Kombet e Bashkuara si dhe duke ndihmuar
në themelimin Këshillin e Evropës, dhe është një anëtar aktiv i OBT-së dhe OECD.
Norvegjia ka një nga rezervat më të mëdha të naftës dhe gazit natyror, minerale, lëndë druri,
prodhimet e detit, ujerat e ëmbla, dhe hidro pushtetit në botë dhe është një eksportues i madh i
naftës, eksportuesi i tretë më i madh i gazit natyror në botë e cila e ka ndihmuar atë që të ndërtojë
një fond sovran me pasuri prej 830 billion $. Eksporti i naftës i ka ndihumar që të forcoj
ekonominë, dhe banorët e vendit kanë një rrogë measatre bruto prej $5,166 në muaj, duke e bërë
atë një nga vendet më të pasura në botë. Ekonomia e naftës e vendit kontrollohet nga qeveria
nëpërmjet rregullimit të gjerë. Ndërmarrjet janë kryesisht në pronësi të shtetit dhe të financuara.
Norvegjia është e njohur ndërkombëtarisht për kujdesin e saj universal shëndetësor, sistemet e
avancuara të shkollimit, si dhe një sistem të shquar të sigurimeve shoqërore. Për të gjitha këto
arsye Mbretëria e Norvegjisë renditet numër një në Indeksin e Zhvillimit Njerëzor të Kombeve të
Bashkuara dhe hyn ne kategorinë e vendeve të zhvilluara me një indeks 0.944 (UNDP,2012).
Norvegjia ka krijuar disa prej ligjeve më të rrepta në botë kundër korrupsionit dhe është renditur
e pesta nga 177 vende për sistemet e saja të barabarta gjyqësore dhe zbatimin e ligjeve të së drejtës
pronësore. Rregulloret e vendit promovojnë lirinë e biznesit dhe tregtinë e lirë. Norvegjia ka taksa
të larta për të mbështetur infrastrukturen e saj dhe sistemet publike. Që nënkupton se Norvegjia
është një vend i zhvilluar, ka shumicën më të madhe të punëtorëve të punësuar në sektorin e
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shërbimeve sesa në bujqësi. Që nga viti 2012, 77.6% e punëtoreve ishin në shërbime, me vetëm
2.2% të punësuar në rolet bujqësore (Parietti).

Tabela 3 : Ekonomitë e zhvilluara
Burimi: United Nations, 2014

Bashkimi
Evropian
Austria
Belgjika
Danimarka
Finlanda
Franca
Gjermania
Greqia
Irlanda
Italia
Luksemburgu
Holanda
Portugalia
Spanja
Suedia
Mbretëria e
Bashkuar

Evropa
Anëtaret e reja
të BE-së
Qipro
Republika Çeke
Estonia
Hungaria
Latvia
Lituania
Malta
Polanda
Romania
Sllovakia
Slovenia

Evropa të tjera

Shtete të tjera

Ekonomitë e
mëdha të zhvil.

Norvegjia
Zvicra
Islande

Australia
Kanada
Japonia
Zelanda e re
SHBA-të

Kanada
Japonia
Franca
Italia
Mbretëria e
bashkuar
SHBA-TË

Tabela 4: Produkti i brendshem bruto (Norvegjia)
Burimi: OECD, 2014

GDP US DOLLARS/capita, 2014
GDP Total US Million DOLLARS, 2014

64 940.4
333 598.8
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GDP/Capita e shprehur në Kruna
Norvegjeze
47.2
47
46.8
46.6
46.4
46.2
46
1
Gjermania

Australia

Norvegjia

Figura 3: GDP/Capita e tri vendeve të ndryshme të zhvilluara (Norvegjia, Gjermania dhe
Australia)
Burimi: OECD, 2014

2.7

Vendet në zhvillim

Sipas OKB-së, një vend në zhvillim është një vend me një standard realitivisht të ulët të jetesës,
me një bazë industriale të pazhvilluar, dhe me një indeks të zhvillimit njerëzor të ulët.
Në vazhdim kemi shembullin e një vendi në zhvillim me një HDI të ulët (0.609) dhe e ranguar e
130 si dhe me standarde relativisht të ulëta të jetesës në krahasim me vendet e zhvilluara.
India, është një vend i Azisë Jugore. Produkti i Brendshëm Bruto (PBB) në Indi ishte me vlerë
2066.90 miliardë dollarë amerikanë në vitin 2014. Vlera e GDP-së Indisë paraqet 3.33 për qind të
ekonomisë botërore. GDP në Indi ishte mesatarisht 550.27 milion USD nga 1970 deri në vitin
2014, duke arritur GDP më të lartë prej 2066.90 USD milliard në vitin 2014 dhe më të ulët rekord
63.50 USD milliard në vitin 1970 (World Bank Group).
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Tabela 5: Lista e vendeve në zhvillim
Burimi: United Nations, 2014

Afganistani

Kina

Indonezia

Meksika

Tunizia

Shqiperia

Kolombia

Irani

Nigeria

Turqia

Algeria

Kosta Rika

Jamaica

Pakistani

Tajlanda

Angola

Kuba

Kenya

Peru

Ukraina

Argjentina

Gambia

Kazakistani

Filipinet

Zambia

Armenia

Gjeorgjia

Kosova

Rumania

Vietnam

Bangladeshi

India

Lebanoni

Serbia

Tanzania

Bosnia dhe

Republika

Liberia

Afrika jugore

El Salvador

Herzegovina

Domenikiane

Brazili

Ekuadori

Maqedonia

Somalia

Grenada

Bulgaria

Egjipt

Mongolia

Sri Lanka

Fiji

India është një nga vendet më të shpejta të zhvillimit në botë. Por, mund të shihet fakti se shpejtësia
e zhvillimit nuk është aq e mirë kur krahasohet me vendet tjera që janë tashmë të zhvilluara dhe
që janë shumë më superior se India. Ka shumë arsye mbrapa mungesës së kritereve të zhvillimit
të indisë. Shumica e kuptojnë se India është shumë e ngadalshme në zhvillim, mirëpo nuk
përqendrohen në atë që duhet bërë në mënyrë që India të jetë një vend i zhvilluar. Ka shumë
probleme të cilat pengojnë Indinë që të bëhet vend i zhvilluar. Cilat janë ato probleme apo ata
faktorë të cilët e kanë penguar Indinë që të rangohet si një shtet i zhvilluar? Pse India konsiderohet
vend ne zhvilim dhe jo vend i zhviluar? Arsyejet janë këto:


Rritja e popullësisë, India është vendi i dytë më i populluar. Ka shumë gjëra që duhet
merren në konsideratë për shkak të çështjeve të popullësisë. Nësë një vend është shumë i
populluar është e sigurt që zhvillimi i vendit do të jetë shumë i ngadaltë. Do të ketë shumë
nevoja për burimet që do të ndahen në mes të popullit të vendit. Fakti është se duhet të ketë
burimet e nevojshme në dispozicion për të njëjtën gjë që do të shpërndahen në mesin e
njerëzve. Në këtë kriter mund të thuhet se popullsia është arsyeja e parë pse India është
ende një vend që nuk është zhvilluar.
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Figura 4: Popullësia e Indisë
Burimi: World Bank, 2013

Për një vend të zhvilluar është e nevojshme që burimet të ndahen në mënyrë të barabartë në mesin
e popullit të vendit. Në këtë rast për shkak të rritjes drastike të popullsisë burimet nuk janë të ndara
siç duhet. Është një thënie nga Jawahharlar Nehru “ India është e pasur, por Indianet janë të varfër”.
Arsyeja është sepse burimet nuk janë të ndara siç duhet në mesin e njerëzve. Disa njerëz nuk kanë
përgjegjësi prandaj dhe ka qenë një nga arsyejet që India ka një rritje të popullësisë
(Balasubramanian, 2012).


Mungesa e unitetit në mesin e njerëzve, uniteti është forca e çdo kombi. Nëse populli
është i bashkuar ata marrin forcën më të madhe për të trajtuar çdo lloj problemi që po i
afrohet atyre. Mirëpo, në Indi nuk ka unitet në mesin e njerëzve. Kjo është arsyeja që
Britanikët i mbajtën si skllevër për shumë vite. Njerëzit mendojnë që nuk kanë nevojen për
të ndërhyrë në çështjen e vendit. Gjithashtu njerëzit e vendit të Indisië janë të ndarë midis
tyre nga gjuha. Njerëzit flasin gjuhë të ndryshme që ka bërë që ata të mos komunikojnë
mes tyre. Në të ardhmën nëse ka shance për krijimin e unitetit në mes të njerëzve, atëhere
kjo do të ishte një mënyrë që do të ndihmonte zhvillimit e shpejt të vendit.
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Politikat në Indi, Politika është një çështje e rëndësishme në çdo vend. Duhet të jetë një
qeveri dhe duhet të ketë rregull për të qeverisur popullin dhe të drejtohet në rrugën e drejtë.
Është shumë e nevojshme që njerëzve t’u jepen rregullat e duhura dhe që ata t’i ndjekin ato
rregulla. Rregullat që janë dhënë popullit Indian do të krijojnë disiplinë në mesin e tyre.
Mirëpo, jo të gjithë politikanet janë të vërtetë dhe punojnë për popullin dhe mirëqenien e
tyre. Si në këtë rast ku udhëheqësit e shtetit Indian nuk kanë kontribuar për të zhvilluar
vendin. India është vend që karakterizohet me udhëheqës politikë të cilët janë përqendruar
më shumë në interesat personale. Prandaj, duhen bërë ndryshime të mëdha në fushën
politike në qoftë se India synon zhvillimin.



Korrupsion, është një problem i madh në Indi. India është e ranguar në një pozitë të lartë
të korrupsionit. Kjo dëshmon se sa e keqe është gjendja në Indi. Ka shumë njerëz që e
praktikojnë korrupsionin. Në korrupsion India hyn në top 10 dhe nuk ka iniciativa të
ndërmarra për të qartësuar problemin e korrupsionit në Indi. Populli Indian është i prekur
në masë të madhe për shkak të korrupsionit. Kjo është një nga arsyejet kryesore se pse
India ende nuk është komb i zhvilluar. Duhet të jenë disa rregulla strikte nga qeveria për të
zhdukur korrupsionin në Indi (Balasubramanian, 2012).
Një studim i kryer nga Transparency International në vitin 2005 konkludoj që më shumë
se 62 % e indianeve kishin përvojë për të paguar ryfshet për të marrë punë të bërë me sukses
në zyrat publike.



Varfëria, është relativisht e lartë në Indi, ka ende shumë njerëz që jetojnë nën kufirin e
varfërisë. Është e përhapur sidomos në zonat rurale, ku 70% e popullësisë së Indisë jetojnë.
Disa prej arsyjeve kryesore që varfërisë në Indi janë: bujqësia e varfër, popullësia në rritje,
hendeku në mes të pasurve dhe të varfërve, korrupsionit dhe parave të pista (Pathak, 2014).



Analfabetizimi, është shumë serioz në Indi. India është shumë e varfër në sistemin
arsimor. Ka edhe arsye tjera pse mbetet në Indi analfabetizmit. Prindërit të cilët janë nën
kufirin e varfërisë nuk e din vlerën e edukimit. Ata dërgojnë fëmijët e tyre për të punuar
për pagë. India duhet të fokusohet së pari në sistemin arsimor, si kriter i zhvillimit shumë
i rëndësishëm. Atëhere nuk do të ketë problem për zhvillim.



Brain drain, është një arsyeje tjeter që e bën Indinë një vend në zhvillim, dhe njerëzit e
Indisë kryesisht përdorin burimet nga India për të fituar më shumë njohuri dhe në fund ata
vendosen në vendet e huaja. Kështu duke ndihmuar vendet e tjera në zhvillim dhe kjo është
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një pengesë e madhe për Indinë. Shkaqet e brain drain mund të jenë çështjet politike, ky
është një problem serioz në Indi dhe për atë arsye individet vendosin të shkëlqejnë në
karrieren e tyre ne një vend të huaj (Balasubramanian, 2012).
2.8

Vendet në tranzicion
Tabela 6: Ekonomitë në tranzicion
Burimi: WESP, 2012
Evropa Juglindore

Federata e pavarur e shteteve dhe
Georgia

Shqipëria

Armenia

Bosnia dhe Herzegovina

Bjellorusi

Montenegro

Georgia

Serbia

Kazakistan

Maqedonia

Republika e Moldavisë, Ukrainë, etj.

Si shembull mund të marrim Montenegron, ekonomia e së cilës është duke kaluar në sistem të
tregut. Që nga fillimi i procesit të privatizimit në vitin 1999 deri 2015, rreth 85 % e kompanive
shtetërore malazeze janë privatizuar, duke përfshirë 100% të bankave, telekomunikacionit dhe
shpërndarjen e naftës. Qeveria sheh nevojën për të hequr pengesat në mënyrë që të mbetët
konkurruese dhe ekonomi e hapur për investitorët e huaj. Investitorët më të mëdhenj të huaj në
Mal të Zi janë Italia, Norvegjia, Austria, Rusia, Hungaria dhe Britania e Madhe. Montenegro iu
bashkua Banksë Botërore dhe FMN-së, dhe në 2011 Organizatës Botërore të Tregitës (WTO). Ka
filluar negociatat për anëtarësimin në EC në 2012, ku iu vendosen kushtet e përcaktuara nga
Këshilli Evropian, që të marrë hapa për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar. Tre
sektorët më të mëdhenj të Malit të zi për investime dhe rritje ekonomike janë bujqësia, energjia
dhe turizmi që sjell dy herë më shumë vizitorë se sa popullësia e përgjithshme e Malit të zi (Central
Intelligence Agency).
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Sektori bankar në Malin e zi është tërësisht i privatizuar. Euro është përdorur zyrtarisht në që nga
viti 2002 dhe është një nga vendet e pakta që nuk i takon euro zones mirëpo përdorë euron si valutë
zyrtare, pa ndonjë marrëveshje formale (United States Department of State, 2014).
Produkti i Brendshem Bruto (PBB) në Mal të zi ishte me vlerë prej 4.59 milionë dollar Amerikan
në vitin 2014. Vlera e PBB-së e Malit të Zi paraqet 0.01% të ekonomisë botërore (Banka Boterore,
2014).

Figura 5: Trendi i GDP-së, Montenegro dhe Kosova
Burimi: tradingeconomics.com

Tabela 7: Përparësitë dhe mangësitë e Malit të zi
Burimi: Coface
Përparësitë

Mangësite

Turizmi (deti, male, klima)

Tregu i vogel

Potenciali hidroelektrik

Diversifikim i varfer

Përdorimi i euros

Mungesa e infrastruktures

Negociatat për anëtarësimin në BE

Papunësia e lartë dhe mungesa e personelit të
kualifikuar, Klima e dobët e biznesit etj.
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DEKLARIMI I PROBLEMIT

Zhvillimi ekonomik është dhe ka qenë synimi kryesor i çdo vendi për një periudhë shumë të gjatë
kohore, jo vetëm për arsye humanitare por edhe politike. Zhvillimi ekonomik është kusht për rritje
ekonomike dhe për përmirësimin e cilësisë së jetës. Ulja e varfërisë, papunësisë, barazia, liria,
shëndeti, mirëqenia e njerëzve dhe stabiliteti ekonomik dhe politik janë disa nga arsyejet se pse
rëndësia e zhvillimi ekonomik çdo ditë e më shumë po rritet. Vendet e zhvilluara në ditet e sotme
gëzojnë shumë benefite, si:


Shkallë të ulët të varfërisë dhe papunësisë,



Standarde të larta të arsimimit,



Barazi,



Kujdes shëndetësor,



Standarde të larta të jetesës,



Të ardhura më të larta për kokë banori,



Mesatare më të lartë të jetëgjatësisë,



Një mjedis të sigurt dhe të qëndrueshem etj.

Mirëpo, pavarësisht rëndësisë që ka zhvillimi ekonomik disa vende nuk i kanë këto benefite, ku
qëndron problemi që disa vende nuk karakterizohen me këto të mira?
Duke pasur parasysh dëshiren e të gjitha vendeve për rritje dhe zhvillim, pse atëhere disa vende
janë në zhvillim dhe disa në tranzicion? Si kanë arritur vendet e zhvilluara të jenë sot ku janë?
Çfarë politika apo masa kanë ndërmarrë që të jenë të suksesshme? Cilat janë arsyejet që vendet të
rangohen si të zhvilluara, në zhvillim dhe në trancizion?
Pyetjet kryesore të këtij punimi janë:


Përse Kosova është vend në tranzicion?



Cilat janë pengesat e zhvillimit ekonomik të Kosovës ?



Çfarë masa duhet të ndërrmarrë Kosova që të jetë e suksesshme në zhvillimin ekonomik?
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METODOLOGJIA

Ky hulumtim karakterizohet si hulumtim përshkrues, në të cilin të dhënat janë grumbulluar nga
literatura relevante si: libra, artikuj të ndryshëm në revista akademike dhe profesionale, raporte
dhe punime shkencore. Me anë të tij janë identifikuar dhe shpjeguar faktoret kyç që shkaktojnë
zhvillimin ekonomik të një vendi. Duke pasur parasysh rëndësinë e zhvillimit ekonomik të një
vendi, fokus i veçantë i hulumtimit është faktoret që ndikojnë në: zhvillimin apo mos zhvillimit të
një vendi përkatësisht Kosovën.
Sa i përket metodës së hulumtimit egzistojnë dy qasje: Hulumtimi kualitativ dhe hulumtimi
kuantitativ. Hulumtimi kuantitativ ka të bëjë me mbledhjen e të dhënave që mund të shprehen
numerikisht dhe paraqiten përmes tabelave apo grafikëve. Ndërsa, hulumtimi kualitativ merret me
studime specifike të një grupi më të vogël, mirëpo që gjeneron të dhëna më konkrete sesa
statistikore (Rafasekar, Philominathan & Chinnathambi, 2013).
Për shkak të tipit të hulumtimit, ky punim është hulumtim kualitativ apo cilësorë. Ndërsa qasja e
përdorur është deduktive, për shkak të qëllimit të këtij hulumtimi është përdorur kjo qasje, ku kemi
filluar nga një nivel i përgjithshëm dhe kemi vazhduar në një nivel më specifik.
Ndërsa, si metodë e hulumtimit është përdorur metoda krahasuese, ku është bërë krahasimi i
vendeve sipas klasifikimit të zhvillimit ekonomik të tyre:


Vendet në zhvillim;



Vendet e zhvilluara dhe;



Vendet në tranzicion.

Si dhe është marrë nga një shembull i një vendi dhe kategorisë së tij me qëllimin për t’a krahasuar
me ekonominë e Kosovës.
Të gjitha këto pyetje dhe shqetësime ndërlidhen me zhvillimin e suksesshëm ekonomik të një
vendi, përkatësisht Kosovës, problemit hulumtues të kësaj teme.
Për t’iu përgjigjur pytjeve kryesore të këtij punimi është përgatitur një intervistë e veçante.
Intervistë e strukturuar që përban pytje të tipit të hapur dhe ka për qëllim të na jap përgjigje në këto
pyetje:
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Përse Kosova është vend në tranzicion ?



Cilat janë sfidat me të cilat po ballafaqohet Kosova ?



Cilët janë disa nga faktorët apo pengesat që kanë ndikuar që ekonomia e Kosovës të jetë
në këtë nivel që është tani?



Çfarë masa duhet të ndërmarrë Kosova që të ketë zhvillim ekonomik ?

29

5

ANALIZA DHE PREZANTIMI I REZULTATEVE

Qëllimi i këtij studimi ka qenë identifikimi i pengesave të zhvillimit ekonomik me të cilat një vend
përballet, me fokus te veçantë Kosovën, masat që duhet marrë që të ketë rritje dhe sfidat me të
cilat ballafaqohet. Pas realizimit të intervistës dhe hulumtimit të raporteve zyrtare të ndryshme
këto janë rezultatet e marra:
Kosova është një kandidat potencial për anëtarësim në BE me të ardhura më të ulëta se mesatarja.
Kosova ka një GDP rreth 1200 euro dhe HDI 0.735 (Norvegjia 0.944). Kosova karakterizohet me
mosbalancim makroekonomik. Konsumi e tejkalon GDP, eksporti e mbulon importin për 4-5%,
papunësia është e lartë rreth 40%. Ka strukturen ekonomike me pjessëmarrjen më të madhe të
sektorit të shërbimeve (60%) dhe bujqësisë (25%). Gjithashtu, është një nga katër vendet e vetme
në Evropë që ka shënuar rritje positive çdo vit gjatë periudhës së krizës(2008-12). Kjo rritje e
fuqishme pas shpalljes së pavarësisë i atribuohet investimeve publike në infrastruktura, ndihma e
donatorëve dhe remitancat stabile. Fluksi i remitancave nga diaspora e Kosovës është i suksesshëm
në tregjet e punës, shumë prej të cilëve janë duke punuar në Evropën Qendrore dhe veriore, kanë
qenë të konsiderueshme dhe pritet të mbetën relativisht të qëndrueshme.
Që nga përfundimi i luftës në 1999, Banka Botërore ka dhënë përafërsisht $400 milion në Kosovë
përmes më shumë se 30 operacioneve, duke përfshirë fondet e mirëbesimit. Këto operacione
ofrojnë mbështetje në një rrjet të gjerë të sektorëve, duke përfshirë:


Energjinë,



Arsimin,



Reformat e sektorit publik,



Bujqësinë,



Përfshirjën sociale dhe forcimin e sektorit financiar. Një element kryesor i ndihmës së
Bankës në Kosovë është sektori i energjisë, që është një pengësë kryesore për zhvillim
ekonomik.

Kosova gjithashtu është anëtare që nga viti 2009 në Korporaten Financiare Ndërkombëtare. Që
atëhere portfolio i investimeve të IFC në Kosovë arriten $389.8 milion, duke përfshirë fondet e
mobilizuara nga partnerët. Prioritetet e IFC-së në Kosovë përfshijnë :
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Agrobiznesin,



Energjinë e ripërtërishme,



Efikasitetin e energjisë, dhe



Përmirësimet në klimën e investimeve.

Në mes të vitit 2009, Kosova u bashkua me Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe tri vjet e gjysëm
më vonë ajo iu bashkua si një anëtare e plotë e Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim. Joanëtarësimi i Kosovës në Kombet e Bashkuara mbetet një pengesë kryesore për integrimin politik
dhe zhvillimin socio ekonomik, anëtarësimi në OKB duket një perspektivë e largët dhe kjo situatë
ka mbajtur mbrapa modernizimin e sektorëve kyç të ekonomisë së Kosovës, përfshirë edhe
sigurimin, transportin, telekomunikacionin dhe energjinë (The World Bank Group in Kosovo,
2015).
Kosova bënë pjesë në kategorinë e vendeve që ende janë në tranzicion dhe ndërtimi i sistemit
ekonomik të saj duhet të mbështetet në: privatizim dhe ndërmarrësi, liberalizim ekonomik,
rregullim ekonomik, parimeve të shtetit ligjor, në trendet e globalizimit të ekonomisë. Duhet të
orientohet në ndërtimin e një ekonomie të hapur ndaj tregut , në rregullimin e kushteve
makroekonomike që sigurojnë stabilitet ekonomik. Kosova planifikon të liberalizojë tregun për të
rritur konkurrencen. Privatizimi dhe përfshirja e sektorit privat, objektivi aktual është përfshirja në
sektorin privat në kuader të sektorëve me pronësi publike që është prezantuar në legjislacionin e
Kosovës në 2008. Arritja e kësaj objektive ka filluar me dhënien e koncensionit Aeroportit
Ndërkombëtar të Prishtinës (Adem Jashari), pastaj ndarja e infrastrukturës dhe operacioneve në
Hekurudhat e Kosovës dhe në Postën e Kosovës dhe PTK-së (Vala & Telekom) është arritur. Si
dhe gjatë vitit 2013 Kosova ka finalizuar privatizimin e pjesës së distribucionit dhe furnizimit të
KEK-ut. Në të ardhmen në Kosovë do të zbatohet procesi i ristrukturimit të ndërmarrjeve publike
dhe do të bëhet përfshirja e sektorit privat në sektorët e ujit dhe mbeturinave, në telekomunikacion
dhe në shërbime hekurudhore. Ky proces varet nga një grup kompleks i zhvillimeve politike dhe
ekonomike dhe ende nuk është miratuar një strategji e detajuar për privatizim.
Kosova do të rrisë integrimin ekonomik me ekonomitë rajonale dhe globale. Marrëveshjet tregtare
janë thelbësore për integrimin e Kosovës në në ekonominë globale dhe zhvillim ekonomik. Kosova
është anëtare e Marrëveshjes për Tregti të Lirë së Evropës Qendrore (CEFTA) dhe ka një
marrëveshje me Turqinë për tregti të lirë që nga viti 2015. Objektiva kryesore është të rritet tregtia
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Brenda rajonale me mallra duke reduktuar barrierat e eksportit dhe importit. Kjo masë kontribuese
drejt integrimit të Kosovës në ekonominë globale duhet të sigurojë deri në fund të vitit 2017
nënshkruhen deri në traktate të tatimit të dyfishtë me vendet e tjera. Masat kryesore që duhet
ndërmarrë janë modernizimi i shërbimeve doganore të Kosovës, aderimi në OBT, negocimi i
traktateve për tatim të dyfishtë tatimor, promovimi i tregtimit te sherbimeve (Programi Kombëtar
për Reforma në Ekonomi, 2015).
Ka sfida të mëdha me të cilen Kosova po ballafaqohet në rrugën e saj drejt zhvillimit dhe rritjes së
qëndrueshme , sfida kryesore për Kosovën është si të mundësoj zhvillimin në bazë të rritjes së
produktivitetit të brendshëm dhe dhe konkurrencën në eksport, dhe që synon uljen e papunësisë
dhe varfërisë së lartë, përmirësimin e kapitalit njerëzor dhe infrastrukturës fizike. Një prej
pengesave që ka ndikuar që Kosova të ketë një ekonomi të pazhvilluar, mund të themi që është
lufta që ka pësuar Kosova dhe ka ndikuar që të ketë një ekonomi të dëmtuar si dhe shumë dëmë të
shkaktuara nga lufta në vitin 1999. Megjithatë, ka pasur rritje të dukshme pas përfundimit të luftës.
Rindërtimi i ekonomisë pas luftës nuk është i vetmi problem që përballet Kosova, shkalla e lartë e
papunësisë dhe varfërisë vazhdojnë të mbeten problem që nuk duket që do të zvogëlohet edhe për
një kohë të gjatë. Prandaj, përpjekjet për të përforcuar produktivitetin e brendshëm duhet të mbetët
si një politikë e rëndësishme.
Varfëria dhe Papunësia, Kosova mbetet një nga vendet më të varfra në Evropë, me një GDP
pothuajse 3,000 euro dhe rreth një e treta e popullësisë jeton nën kufirin e varfërisë- dhe afërsisht
një e teta në varfëri ekstreme. Papunësia, në anën tjeter mbetet një sfidë kryesore ekonomikepolitike, papunësia e përhapur dhe mungesa e punëve kanë kontribuar në varfëri dhe pasigurinë në
të ardhura. Me një normë papunësie rreth 40%, Kosova është udhëheqëse sa i përket shkallës së
papunësisë në krahasim me vendet fqinje. Shkalla e pjesmarrjës së fuqisë punëtore të Kosovës
është 41.6 % që është dukshëm nën mesataren 70% të parashikuar për vendet e përfaqësuara në
rajonin e Bankës Botërore për Evropen. Mungesa e vendeve të punës ka pasoja direkte mbi të
ardhurat pasi që familjet me kryefamiljarë të papunë kanë tregues të lartë të varfërisë ekstreme.
Përveç kësaj, shumë familje me anëtarë të rritur në punë të pasigurta ose të pasigurtë janë nën
nivelin e varfërisë, në varësi të ndërmarrjeve të vogla informale që ofrojnë punësim të pasigurt për
shumicen e të ardhurave. Kushtet e vështira të tregut të punës në Kosovë kanë qenë veçanërisht të
rënda për të rinjtë dhe gratë. Në përgjithësi cilësia e dobët e sistemit arsimor, së bashku me
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mundësitë e kufizuara të punësimit, e bën të vështirë për të rinjtë për të gjetur dhe mbajtur vendet
e punës; ata që kanë sukses për të gjetur punë janë zakonisht të punësuar në pozita me kualifikim
të ulët dhe me produktivitet të ulët.
Arsimi është një pjesë esenciale e përpjekeve të Kosovës që të ketë rritje ekonomike,rritjen e
produktivitetit dhe pagave, dhe për të zvogëluar papunësinë e lartë. Kosova është një vend i ri ku
38% e popullësisë janë nën moshën 19 vjecare (2012). Kjo strukture rinore, nësë ekspozohet në
arsim të cilësisë së lartë ofron një mundësi për të rritur ndjeshëm produktivitetin e fuqisë punëtore.
Në vitet e fundit janë iniciuar reforma dhe ka pasur përparim duke përfshirë forcimin e financimit
të sitemeve të arsmit për një shpërndarje më të barabartë të burimeve në të gjithë vendin, rritjen e
mundësive të trajnimit të mesuesve, si dhe rritja e pagave të mësuesve,përmirësimin e kushteve të
mësimit dhe infrastrukturen e shkollës duke zgjeruar ndërtesat e shkollës dhe përmirësimin e
kushteve të ndërtesave ekzistuese etj. Shpenzimet publike të arsmit janë të ulëta duke treguar
nevojën për të përcaktuar përparësitë e arsimit në shpenzimet publike. Për shkak të numrit të madh
të nxënësve, Kosova shpenzon vetem 13% të GDP-së për nxënësit e arsimit fillor dhe të mesëm,
që është shumë më pak se të gjitha vendet e Evropës Juglindore. Për më tepër, cilësia e arsimit në
Kosovë është e dobët dhe e padrejtë dhe nuk ka sukses në sigurimin e aftësive të nevojshme për
studentët në kalimin në një treg të punës që ndryshon me shpejtësi dhe mjedisin ekonomik (Banka
Botërore, 2015).
Kushtet makroekonomike, transaksionet financiare në euro kanë përkrahur stabilitetin
ekonomik. Stabiliteti makroekonomik rrezikohet nga deficiti tregtar shumë i lartë, shpërpjesëtimi
midis BPV-së dhe konsumit, shpërpjesëtimi në tregun e punë dhe madhësia e buxhetit dhe nevojat
për investime kapitale. Sipas FMN-së konsumi është më i lartë së BPV për rreth 9% dhe kjo gjë
mbulohet nga remitancat. Bilanci tregtar anon nga importet që nga përfundimi i luftës dhe
eksportet nuk e kanë arritur nivelin e kërkuar për transformimin e ekonomisë. Ky nivel i ulët i
eksporteve e mban bilancin tregtar në nivele negative. Kosova kryesisht eksporton metale dhe
produkte me bazë metali dhe eksporti i shërbimeve është përmirësuar, përkatësisht kategoria e
shërbimeve të udhëtimit. Ndërsa sa i përket importeve nga të cilat Kosova vazhdon të jetë e varur
, rreth 10% të importeve janë ushqim dhe pije. Sektori i jashtëm mbetët një sfidë duke pasur
parasysh se bilanci tregtar vazhdon të jetë negative (PKRE,2015).
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Rezultatet shëndetësore janë të dobëta, jetëgjatësia e Kosovarëve është rreth pesë vjet më e ulët
se në vendet fqinje (dhe 10 vjet më e ulët se në Bashkimin Evropian). Deri tani, sektori
shëndetësorë nuk ka qenë prioritet i politikave publike, dhe nuk ka marrë mbështetjen e duhur nga
partnerët ndërkombëtarë të zhvillimit. Si pasojë e kësaj, reforma dhe modernizimi i sektorit të
shëndetësisë ka mbetur në fazat e hershme, treguesi i sektorit shëndetësor mbetet i dobët.
Shpenzimet për shëndetësi në Kosovë është i lartë, duke krijuar bariera financiare për akses për të
varfërit dhe duke rritur kështu përqindjen e varfërisë.
Resurset natyrore, Kosova është shumë e pasur me minerale, edhe pse potenciali i tyre ka mbetur
kryesisht i pashfrytëzuar. Përveç 11-14 miliardë tonlata të dëshmuar, të rezervave të
shfrytëzueshme të linjitit, Kosova ka depozita të mëdha të nikel hekurit, metale si plumb, zinkut,
magnet dhe mineraleve të tjera që nëse zhvillohen mund të bëjnë një kontribut të madh për punësim
dhe eksport. Para shpëbërjes së Jugosllavisë, sektori i minierave ka qenë një burim i rëndësishëm
për rritjen e ekonomisë së Kosovës, por kapaciteti ka pësuar për shkak të dëmeve të shkaktuara
nga lufta dhe brishtësitë politike. Kosova ka resurse të kufizuara ujore. Burimet e ujit në Kosovë
janë të kufizuara dhe të pamjaftueshme dhe rritja e kërkesës për ujë - së shpejti pritet të përfaqësoj
një faktor kufizues për zhvillimin socio-ekonomik. Qytetet e Kosovës kanë problem të furnizimit
të ujit të pijshëm. Të dhëna nga instituti i shtetit publik tregojnë se kontaminimi bakterial ndikon
në cilësinë e ujit të pijshëm. Pjesa më e madhe e kontaminimit bacterial (fekal) ndodh në sistemet
e furnizimit me ujë në qytet e vogla dhe zonat rurale,ku shumica e puseve dhe burimeve mendohet
të jenë të kontaminuara. Nuk ka impiante të trajtimit të ujërave të zeza në Kosovë, kështu duke
shtuar sfidat e ndotjes së ujit. Pra, mund të themi që Kosova është relativisht e pasur me pasuri
natyrore dhe nësë bëhet shfrytëzimi i tyre i duhur mund të ndikojnë në rritjen ekonomike të
qëndrueshme dhe tërhek gjithashtu investitoret e huaj pasi që ka përparësi në krahasim me vendet
e tjera sa i përket pasurive natyrore (Banka Botërore,2015).
Energjia, ka rëndësi të dyfishtë, sigurimin e furnizimit me energji elektrike dhe përkrahjen e
zhvillimit të sektorit privat. Furnizimi i pamjaftueshem me energji elektrike është identifikuar si
pengesa më e rëndësishme nga pikëpamja e sektorit të biznesit. Problemet me energji paraqesin
kufizime për zhvillimin e biznesit për shumë arsye: e ulin produktivitetin përmes prishjes së
procesit të prodhimit, furnizimi jo efikas e rrit çmimin e energjisë, që ndikon direkt në çmimin e
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prodhimit, situate e energjisë ndikon në investimet e huaja, pasi që investitorët dekurajohën nga
pasiguria e furnizimit me energji etj. (PKRE,2015).
Ndotja e ajrit është një problem i rëndësishëm, veçanërisht në zonat urbane të Kosovës. Në
ambientet urbane cilësia e ajrit është veçanërisht e dëmshme në dhe rreth Prishtinës, Obiliq, Drenas
dhe Mitrovicë. Korporata energjetike e Kosovës gjatë 2012-14 ka zëvendësuar sistemin e hapur të
transportit të hirit me një sistem të mbylljes hidraulik, dhe ka instaluar filtra elektrostatike (ose
filtra të pluhurit) në tre njësitë më të vjetër të energjisë. Këto dy investime kanë rezultuar në një
reduktim të dukshëm të ndotësve lokal. Tre stacionet e monitorimit të ajrit në zonat më të prekura
pranë stacionit të energjisë janë duke monitoruar cilësinë e ajrit në mënyrë të vazhdueshme.
Bujqësia, Kosova është e pajisur me toka bujqësore të cilësisë së lartë. Bujqësia ka qenë gjithmonë
një sektor kyç në ekonominë e Kosovës, por ky sektor ka pësuar rënie në mënyrë dramatike gjatë
dhe pas luftës. Kështu me rënien e prodhimit bujqësor, deficiti tregtar i ushqimeve bujqësore të
Kosovës është zgjeruar. Kosova është një nga importuesit më të mëdha të ushqimit në Evropë.
Duke pasur parasysh furnizimin e mjaftueshëm të punës bujqësore, afërsia dhe qasja e lirë e tregut
në BE, dhe klimë relativisht të mirë të vendit, Kosova duhet të ketë një avantazh krahasues në
prodhimin me vlerë të lartë të hortikulturës dhe produkteve të qumështit. Me punën e saj relativisht
të bollshme dhe të pashfrytëzuar, Kosova ka potencial konkurrues në sektrorin e hortikulturës
(dmth, prodhimin e frutave dhe perimeve), si dhe në nënsektorin e blegtorisë. Gjatë dekadës së
fundit, kërkesa për produktet e hortikulturës me vlerë të lartë është rritur më shumë se çdo kategori
tjetër e ushqimit. Megjithatë, edhe pse ka potencial të madh për rritje dhe zgjerim të produktivitetit
të bujqësisë, sektori përballet me disa sfida të cilat janë, reduktimi i sasisë dhe cilësisë së prodhimit
bujqësor dhe kështu, konkurrencën në tregjet vendase dhe të huaja. Vështirësitë janë kryesisht për
shkak të strukturave të pafavorshme të fermave, fermat e vjetëruara dhe teknologjitë dhe praktikat
e menaxhimit e fermave, përdorimi jo optimal i inputeve, infrastruktura rurale e dobët, qasjet e
kufizuara në kredi dhe kapital investues etj.
Infrastruktura e pazhvilluar, është gjithashtu një sfidë e pashmangshme me të cilën përballet
Kosova. Ofrohen vetem kushtet elementare për popullësinë dhe ekonomisë, ku telekomunikacioni
nuk ofron shërbime cilësore dhe kostoja e transportit të mallrave në Kosovë është shumë e lartë.
Dhe si pasojë e cilësisë së rrugëve magjistrale dhe trafikut, duhet shpenzohen më shumë në këtë
sektor dhe zhvillimi i transportit është i nevojshëm pasi që ndikon në zvogëlimin e migrimit në
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qytete dhe në shfrytëzim të resurseve në zonat rurale. Kosova është pa dalje në det prandaj
ekonomia varet shumë nga lidhjet e duhura të transportit me vendet fqinje Ambienti biznesor ,
nga sondazhi më i fundit Doing Business rangimi i Kosovës është përmirësuar për 40 pozicione.
Disa karakteristika në mjedisin e përgjithshëm të biznesit krahasohen në mënyrë të favorshme me
ato të fqinjëve të Kosovës (të tilla si tregjet të punës fleksibile, një regjim i hapur tregtar dhe një
sektor bankar të shëndoshë). Megjithatë, kapaciteti i dobët institucional, të drejtat e paqarta
pronësore dhe licensimi i fragmentuar regjimet e inspektimit vazhdojnë të krijojnë pengesa për
aktivitete në sektorin e biznesit.
Që të përmirësohet ambienti i biznesit, autoritetet duhet të veprojnë në disa fronte, por fokusi
kryesor duhet të jetë që të sigurohet mbrojtja e pronës, zbatimi më i mirë i kontratave, dhe
transparenca më e madhe për të zvogëluar në minimum sjelljen korruptive. (forcimi i kapacitetit,
forcimi i sistemit te gjykatave, eliminimi i rregulloreve te panevojshme te biznesit lidhur me
marrjen e licencave e lejeve) (Koro,2014).
Sektori privat (NVM-të) , ndërmarrjet e vogla dhe të mesme në Kosovë janë shumë të
rëndësishme për zhvillimin ekonomik. Më shumë se 99% e ndërmarrjeve në Kosovë janë NVM.
Kosova dominohet nga mikro ndërmarrjet e orientuara drejt tregtisë me shumicë dhe pakicë me
vlerë të shtuar të ulët. Në kosovë janë të regjistruara rreth 100000 biznese ku 98% prej tyre janë
mikro ndërmarrje, ku 91% janë në pronësi individuale apo partneritet (3.3%) ku punësohen me
pak se 5 punëtor. Sa i përket shpërndarjes sipas sektorëve nga 100000 firma te regjistruara 56% e
tyre jane te fokusuara në tregti, hoteleri dhe restorane, 9.4% ne prodhim dhe 1.8% në bujqësi.
Kreativiteti dhe inovacioni është i nevojshëm për bizneset në mënyrë që ato të krijojnë dhe të
mbajnë përparësitë konkurruese. Ekziston një mungesë e ideve në lidhje me atë se çfarë lloje të
biznesit të fillohen. Shumica e bizneseve janë biznese “edhe unë” për shkak të mungesës së
gjenerimit te ideve, inovacionit dhe kreativitetit. Problemet më të mëdha tek sektori privat në
Kosovë qëndrojnë me elektricitet dhe korrupsion, ndërsa më së paku me rregulloret e punës
(Koro,2014).
Korrupsioni mbetet një problem serioz, është një kornizë legjislative për të luftuar korrupsionin
mirëpo zbatimi i saj nuk ka qenë i mjaftushëm. Institucionet shtetërore karakterizohen me marrje
rryfsheti dhe keqpërdorim të pozitës. Institucionalizimi i dobët i një ligji efektiv ka kontribuar në
vazhdimin e korrupsionit. Po ashtu nuk ka stabilitet politik, kështu duke ndikuar direkt tek mos
investimi i investitoreve të huaj përshkak të konsiderimit e një mjedisi të pasigurt për të investuar.
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Sundimi i ligjit është një pengesë tjetër e rritjes në lidhje me zbatimin e kontratave, ‘zbatimi i një
kontrate’ vazhdimisht po vlerësohet si pengesë serioze për rritjen e bizneseve në Kosovë pasi që
procedura e zgjidhjes së çështjeve komerciale në gjykata është shumë e rëndë, pengesë tjetër për
zhvillimin e bizneseve është shkalla e madhe e ekonomisë joformale. Sistemi ligjor është i dobët
dhe i ndërlikuar dhe për të përmirësuar rritjen e saj Kosova ka nevojë të vazhdoj përpjekjet e saj
në forcimin e sundimit të ligjit.
Sektori financiar, një nga dobësitë kryesore të sektorit banker të Kosovës është dallimi i madh në
mes normave të depozitave dhe të kredive, që reflekton një rrezik të lartë kreditor dhe zbatim të
dobët të kontratave nga ana e gjyqesorit (The World Bank Group in Kosovo,2015). Sektori finaciar
ndikon në rritje ekonomike në disa mënyra si p.sh. shkalla e kursimit dhe investimeve mund të
rritet, sektori më efikas financiar do të të drejtojë më shumë fonde për ndërmarrësit premtuese/
allokimi i fondeve për projekte me kthim të lartë (në cilësinë e investimit) (Levent Koro, 2014).
Edhe pse Kosova ka arritur disa suksese pas luftës, ka shumë pengesa me të cilat ballafaqohet. Me
qëllim që të arrihet zhvilllimi ekonomik dhe të bëhet e sukseshme Kosova duhet të (i) përforcojë
ekonominë e saj, (ii) të përmirësoj nivelin arsimor, (iii) rritja e investimeve dhe krjimi i vendeve
të punës, (iv) të forcohet kapitali njerëzor, (v) të luftohet korrupsioni, (vi) të zhvillohet
infrastruktura, bujqësia, turizmi, (vii) të përmirësohet sundimi i ligjit dhe qeverisja ashtu që t’i
përmbushin nevojat e qytetarëve, (viii) kujdes shëndetësor modern etj. (Instituti Riinvest,2005).
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6

DISKUTIME DHE KONKLUZIONE

Pyetja kërkimore 1: Përse Kosova është vend në tranzicion?
Pas studimit kemi arritur të konkludojmë që Kosova rangohet si vend në tranzicion pasi që ka
trashëguar një ekonomi të shkatërruar nga lufta dhe kështu duke ndikuar që Kosova të ketë një
ekonomi në nivel të ulët, megjithatë Kosova ka pasur rritje të shpejtë pas përfundimit të luftës
kështu duke mos qenë më vend i shkatërruar nga lufta. Për të dal nga kjo situatë, Kosova ka hyrë
në procesin e tranzicionit për rindërtimin e sistemit ekonomik të saj duke ndërmarrë hapat drejt
shtet-ndërtimit duke u mbështetur kryesisht në :


Privatizimi dhe përfshirjen e sektorit privat;



Liberalizim ekonomik;



Ndërtimin e një ekonomie të hapur ndaj tregut evropian dhe botëror;



Në trendet e globalizimit të ekonomisë;



Qeverisja e mirë dhe sundimin e ligjit;



Në politika sociale.

Në ekonomitë në tranzicion faktorët kyç të rritjes janë reformat serioze të orientuara kah ndërtimi
i ekonomisë së bazuar në treg dhe krijimi i stabilitetit ekonomik dhe politik.
Si çdo vend që është në tranzicion edhe Kosova karakterizohet me anët negative që janë: rritja e
papunësisë, inflacioni, korrupsioni është i dukshëm, mungesa e infrastrukturës, sistem jo i
sofistukuar ligjor, pabarazi, mungesa e ndërmarrësisë dhe aftësive, ulja e GDP-së etj.
Pyetja kërkimore 2: Cilat janë pengesat e zhvillimit ekonomik të Kosovës ?
Ka shumë pengesa për zhvillimin e Kosoves, kështu duke e bërë atë si një vend me shkallën më të
vogël të rritjes në rajon dhe kështu duke pasur nevojë për një strategji e cila do të mbështet
zhvillimin ekonomik të saj të qëndrueshem dhe afatgjatë. Si përfundim disa prej faktorëve që
ndikojnë në mos zhvillimin e Kosovës janë :


Varfëria;



Shkalla e papunësisë e lartë;
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Standarde të ulëta të jetesës;



Arsimimi jo cilësorë;



Sektori shëndetësor i pazhvilluar;



Furnizimi i pamjaftueshëm me energji elektrike;



Resurset natyrore të pashfrytëzuara;



Sektori i bujqësisë;



Infrastruktura e pazhvilluar;



Sistemi i dobët ligjor;



Korrupsioni;



Bilanci tregtar negativ.

Edhe pse tranzicioni i vazhdueshëm nuk janë eliminuar të gjitha barierat dhe në menyrë që të
tejkalohen këto pengesa ku barrierat më të mëdha momentalisht janë kualiteti i arsimit, furnizimi
jo i mjaftueshëm me energji elektrike dhe mungesa e aktiviteteve promovuese të investimit.
Kosova duhet të ndërmarrë masa të ndryshme që të arrijë synimet e saja afatgjata dhe të tejkalojë
këto barriera, se cilat janë këto masa do t’i shqyrtojmë më poshtë.
Pyetja kërkimore 3: Çfarë masa duhet të ndërmarrë Kosova që të ketë zhvillim ekonomik?
Kosova duhet kryesisht të fokusohet në tejkalimin e problemeve kyçe me të cilat përballet
ekonomia e vendit. Kemi arritur të konkludojmë që rritja ekonomike e qëndrueshme mund të
arrihet përmes zbatimit të këtyre masave:
Zhvillimi i burimeve njerëzore
-

Arsimimi: Masat për përmirësimin e sistemit arsimor, rritjen e regjistrimit në arsimin e
mesëm, përmirësimin e cilësisë së tij me menaxhim më të mirë dhe trajnimin e mësuesve,
përmirësimin e arsimit professional, promovimin e qendrave të kompetencës, rritjen e
aftësive konkurruese të arsimit të lartë për të adresuar hendekun e shkathësive,
përmirësimin e regjistrimit parauniversitar dhe përmirësimi i qasjes në arsim parashkollor,
rritjen e aftësisë konkurruese të arsimit të lartë.

-

Politika sociale, mirëqenies sociale : Mbështetja financiare për familjet me nevoja të
veçanta, promovimi i ndërmarrësisë si mënyrë për të ulur varësinë nga ndihmat sociale.
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Sektori privat dhe promovimi i investimit
-

Zhvillimi i bujqësisë: sektori i bujqësisë ka qenë gjithmonë sektor kyç për ekonominë e
Kosovës prandaj duhet ndërmarrë masa të tilla si rritja e buxhetit dhe financimit shtesë
për të mbështetur bizneset bujqësore sidomos ato prodhuese, heqja e detyrimeve doganore
për inputet bujqësore.

-

Sektori financiar: bërja e këtij sektori si burim të zhvillimit të sektorit privat, ruajtja nga
rrezikimet e larta dhe promovimi i instrumenteve që mundeson financimin e projekteve
që sjellin përfitime të mëdha.

-

Privatizimi: përforcimi i procesit të privatizimit, për të përforcuar sektorët e energjisë dhe
minierave në veçcanti dhe sektorët produktiv në përgjithësi.

-

Përmirësimin e politikave të tregut të punës dhe shërbimin e punësimit për uljen e
papunësisë dhe rritjen e punësimit.

-

Promovimi i investimeve: përmirësimi i klimës së përgjithshme të investimeve të
Kosovës përmes zhvillimit të strategjisë së IDH-ve, mbështetje për themelimin ose
zgjerimin e bizneseve ,shërbime online për bizneset dhe zvogëlimi i ekonomisë jo
formale, mobilizimi i diasporës së Kosovës për tu bërë më aktiv në mundësinë e investimit
në Kosovë.

Modernizimi i sektorit shëndetësor
-

Kujdesi shëndetësor modern: zbatimin e ligjit të ri për sigurimin e detyrueshëm
shëndetësor, përmirësim në cilësinë e shërbimeve, furnizim 100% me barna, ofrimin e
shërbimeve shëndetësore publike.

Furnizimi me ujë
-

Instalimin e impianteve të ndryshme për trajtimin e ujërave të zeza në Kosovë.

Përmirësimi i mjedisit dhe politika tregtare Konkurruese
-

Rritja e masave kundër korrupsionit (Rregulla e ligje të rrepta, paga konkurruese të
sektorit publik, kontrolle të rrepta institucionale),

-

Luftimi i ekonomisë joformale

-

Përforcimi i ligjit,
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-

Integrimin e kosovës në ekonominë globale

-

Anëtarësimi në OBT

Zhvillimi i infrastrukturës
-

Transporti : Masat për përmirësimin e rrugëve janë transportit hekurudhor dhe ajror në
mënyrë që të lehtësohet tregtia në rajon dhe tërheq IDH. Në sektorin hekurudhor nevojiten
investime të mëtejshme për ti bërë hekurudhat e Kosovës sipas standardeve të BE-së për
cilësi. Zbatimi i projekteve për ndërtimin dhe modernizimin e transportit rrugor.

-

Energjia : Masat për infrastrukturën energjetike janë, adresimi i kufizimeve të furnizimit
të pamjaftueshëm dhe të paqëndrueshëm të energjisë, duke zhvilluar infrastrukturën e
energjisë, duke krijuar një treg të energjisë që funksionon mirë dhe përmirësimin e
efikasitetit të energjisë. Bazuar në rezervat e linjitit në Kosovë, konsiderohet se ka cilësi
të mirë në krahasim me rajonet e tjera. Kjo e bën sektorin e energjisë që të ketë përparësi
konkurruese dhe kjo do të ndikonte në tërheqjen e investitorëve. Duke pasur parasysh
kërkesën potenciale për energji elektrike kjo do të kontribuonte në rritje ekonomike
bazuar në tërheqjen e IHD-ve.
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1) Përse Kosova është vend në tranzicion?

2) Cilat janë sfidat me të cilat po ballafaqohet Kosova?

3) Cilët janë disa nga faktorët apo pengesat që kanë ndikuar që ekonomia e Kosovës të jetë
në këtë nivel që është tani?

4) Çfarë masa duhet të ndërmarrë Kosova që të ketë zhvillim ekonomik?
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